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АВЕСТА ЛИНГВИСТИКАСИНИНГ ДИАЛЕКТ ВА ДИАЛЕКТИКАСИ
Маҳмудова Гули Тилабовна Ўзбекистон Миллий университети Фалсафа фанлари
доктори, профессор в.б.
Аннотация: Ушбу мақолада ХХ аср охирида Ғарб ва Шарқ олимларининг
авестология йўналишидаги йирик илмий ютуқлари таҳлил этилган. Шунингдек,
сақланиб қолган Авеста қисмларини зент ва пахлавий тилига таржима қилишда
таниқли ва тўпланган асосий ютуқлар таҳлил этилади. Ушбу тадқиқотлар орқали
муаллиф ёдгорликларни тарихий, лингвистик ва фалсафий тадқиқ этиш ва таҳлил
этишнинг анъанавий усулларини очиб беради.
Калит сўзлар: Авесто, Гата, диалектика, Бактрия, Суғдиёна, Харазмия, армигей
саклари, этник гуруҳлар, Зардўшт, зардуштийлик, зенд тили, пахлавий тили.
ДИАЛЕКТИ ДИАЛЕКТИКА АВЕСТИЙСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Махмудова Гули Тилабовна доктор философских наук, профессор,
Национальный университет Узбекистана
Аннотация: В данной статье подвергнуты анализу крупные научные
достижения ученых Запада и Востока в области авестологии конца ХХ века, а также
анализируется крупные достижения известных и накопленных из сохранившихся
частей Авесты в переводе с зендского языка и с языка пехлеви, через эти и сследования
автор
раскрывает
утвердившиеся традиции и
методику исторического,
лингвистического и философского исследования и анализа этого памятника.
Ключевые слова: Авеста, Гаты, диалектика, Бактрия, Согдиана, Харезмия,
армигийские саки, этнические группы, Зороастр, зороастризм, зендский язык, язык
пехлеви.
DIALECT AND DIALECTICS OF AVESTIAN LINGUISTICS
Mahmudova Guli Tilabovna Doctor of Philosophy, Professor, National
University of Uzbekistan
Abstract: This article analyzes the major scientific achievements of scientists of the
West and East in the field of Avestology of the end of the 20 thcentury, and also accumulated
parts of the Avesta in translation from the Zend language and from the Pahlavi language.
Through these studies, the established traditions are revealed and methods of historical,
linguistic and philosophical research and analysis of this monument.
Key-words:the Avesta, Gathas, dialectics, Bactria, Sogdiana, Kharezmiya, Armigian
Saks, ethnic groups, Zoroaster, Zoroastrianism, Zend language, Pahlavi language.
Зардуштийлик ва Авестатили ҳақидаги асрлар мобайнида давом этиб
келаётган мунозаралар ХХ аср ўрталаригача асосан Юнон тарихчилари асарлари ва
сўнгги форс адабиётларига таянди. Дж. Дармстетер замонавий Авестақалбаки,
чунки у кейинроқ, форсларда (Парфия даври)тузилган, деган фикрда туриб олади.
Шунингдек, Лагранж ҳам Авестанинг кейинроқ яратилганлиги, чунки у селевкидлар
давридаги эллинизмга нисбатан форс реакциясининг натижаси эканлигини
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таъкидлайди. Унинг фикрича, Гаталар оммага тарғибот қилинаётган янгиланган,
ислоҳ қилинган ва чуқурлаштирилган диний ақидалардир; улар гўёки афсонавий
донишманд Зардушт томонидан ҳимояланган миллатчилик руҳидаги афсунгарлар
томонидан тўқилган. Авестада акс эттирилган диний онг, фалсафий мулоҳазалар ва
ижтимоий ғоялар билиш, инсонлар эҳтиёжига мослашиш жараёнида
мустаҳкамланиб боради. Шунинг учун китобда зардуштийлик вакилларининг
йиғим-теримдан ер хўжалигига ўтиш эволюциясини кўрсатувчи инсонлар ҳаётидаги
ижтимоий шароитлар ўзгариши белгиларини кўриш мумкин.
Б.А.Тўраев фикрича, Авестада ёдга олинган урф-одатлар, анъаналар, динийфалсафий ғоялар жуда узоқ даврлар ва зардуштийлик вакиллари ҳаётининг
ибтидоий шароитларини тасаввур қилиш имконини беради. Масалан, Авеста тили деб ҳисоблайди Б.А.Тўраев, - Аҳамоний шоҳларининг битикларига яқин бўлиб,
қадимги форс тилининг шарқий диалекти бўлиши мумкин. Аҳамонийларнинг
кейинги ёзувларида эса саводсизлик аломатларини кузатиш мумкин, бу қадимги
тилнинг йўқолиб боришидан далолат беради, худди шундай ҳолат Авеста
диалектида ҳам юз берган бўлиши эҳтимол. Дарҳақиқат, Авестада, айниқса,
Гаталарда жуда кўп тушунарли бўлмаган ва хато жойлар учрайди, бу эса
матнларнинг ўша даврда умум қабул қилинмаган, одамларнинг жонли муомала
тили ҳисобланмаган тилда ёзилганлигидан далолат беради. Юнон тарихчилари,
шунингдек, Эронда сақланиб қолган Аҳамоний ёзувлари маълумотларига
асосланиб, Б.А.Тўраев ҳам “Авеста” Эронда юзага келган бўлиши эҳтимол, деган
фикрга келади[1,144-145].
Зардуштийликнинг одамларнинг ўзига хос дунёқараши сифатида юзага келган
жой билан Қадимги Эроннинг диний ва ахлоқий-ҳуқуқий кодексига айланган
зардуштийликнинг муқаддас китоби ўртасида катта тафовут мавжуд. Шу сабабли
бизгача етиб келган Авестанинг паҳлавий матнида тузилган сўнгги нусҳаси
Авестанинг аввалги оғзаки ва ёзма қайдларининг нотўлиқ, қисқартирилган,
қандайдир даражада ўзгартирилган вариантидир. Б.А.Тўраев бу ўринда ҳақ.
Авестанинг паҳлавийга асосланган нусхаси йўқотилган қадимги қисмларга қанчалик
яқинлиги бизга номаълум. Қадимги Авеста бизга фақатгина кейинчалик кўчирилган
нусхалардан маълум ва у қайта ишланган кўринишда бўлиши ҳам эҳтимол.
Зардуштийликни тадқиқ этган бошқа бир олим В.В.Струве ўзининг «Этюды по
истории Северного Причерноморья Кавказа и Средней Азии» “Кавказнинг
шимолий олд қора денгиз ва Ўрта осиё тарихига доир этюдлар” асарида форс
подшоҳи Ксеркс истагига биноан қилинган ёзув таржимасини келтиради. Бу ёзув
1937 йилда нашр этилган бўлиб, “Надпись о девах” – “Девлар ҳақида ёзувлар” номи
билан маълум бўлди. Унда ёзилишича: «Ксеркс айтади: Аҳура Мазда амрига биноан,
Эрондан ташқари мен подшоҳ бўлган мамлакатларда, мен ҳукмрон эдим, улар
менга солиқ олиб келишар эди…»[2, 119].Мазкур ёзув қуйидагилардан дарак беради:
биринчидан, бошқа мамлакатларда кенг тарқалган Аҳура Мазда таълимоти Эронга
олиб келинган; илгари Эрондан бошқа барча мамлакатлар ва вилоятлар Аҳура
Маздани ҳурмат қилганлар. Иккинчидан, унда Аҳура Мазда қонунлари кенг
тарқалган ва бажарилган Бақтрия, Сўғдиёна, Хоразмия каби мамлакатлар ҳамда
армигий саклари, ўткир учли қалпоқли саклар каби этник гуруҳлар эслатилади.
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Бундан шундай хулоса келиб чиқадики, худо Аҳура Мазда ҳақидаги тасаввурлар
Эронда эмас, бошқа мамлакатларда шаклланган; зардуштийлик Эронда фақатгина
Аҳамонийлар даврига келиб тарқалган; бинобарин зардуштийлик ва Авестанинг
ватани Ўрта Осиёдир. Бундан ташқари тарихий, географик ва этнографик
маълумотлар мазкур мамлакатлар Бақтрия, Сўғдиёна ва Хоразм эканлигини
тасдиқлайди. Бир неча асрлар давомида зардуштийлик ва Авестанинг ватани Эрон
эканлиги ҳақидаги Европа олимларининг фаразларини инкор этувчи етарлича
маълумотлар тўпланган.
Француз тадқиқотчиси А.Меилет фикрича, қадимдан Яқин ва Ўрта Шарқ
одамларида осмонни, ерни, олов ва сувни яратган Аҳура Мазда шахсига сиғиниш
мавжуд бўлган. Бироқ бунда Аҳура Мазда шахсига сиғиниш на Зардушт, на Эрон,
Дарий подшоҳлари, на Ксеркс билан боғлиқ бўлмаган. Бошқа бир томондан
археологик ва этнографик тадқиқотларнинг кўрсатишича, Аҳамонийлар даврида
форсларда дафн этиш удумлари зардуштийлик удумларидан фарқ қилган.
Геродотнинг фикрига кўра, Аҳамонийлар сулоласи даврида подшоҳларнинг жасади
зардуштийларда одат бўлган ўликларни очиқ ҳавода қолдирилиб ҳайвонлар ва
қушларга ем қилинмаган, балки тобутларда дафн этилган. Геродотнинг айтишича,
форслар ўлик танани мум билан ёпиб, кейин ерга дафн этганлар. Мазкур ҳолат
зардуштийлик ва Авестанинг ватани Эронэмаслиги ҳақидаги фикр фойдаси учун
жуда муҳим аҳамиятга эгадир.
Яна бир тарихий анъанага кўра, барча диний, тарихий ва фалсафий асарларда
тарихий шахслар ва ҳукмдорлар номи бевосита ёки билвосита акс эттирилган.
Мазкур ҳолатда Авестанинг барча сақланиб қолган қисмларида Аҳамонийлар
сулоласи вакиллари ёки уларнинг издошларидан бирортасини ҳам номи
учрамайди. «Агар, Авестанинг Гаталар каби баъзи қисмлари Аҳамонийларгача
тузилган бўлганда эди, шубҳасиз, Аҳамонийлар даври ҳамда биринчи навбатда
Аҳура Мазда дини учун жуда кўп ишлар қилган Доро ва Ксеркс исмлари Гаталарда
жуда бўлмаганда сўнгги тўлдиришлар йўли билан бўлса ҳам акс эттирилиши керак
эди»[2.119].
Авестада Доро ва унинг ўғли Ксеркс исмининг йўқлиги нафақат коҳинлар–
Аҳура Мазданинг рашкчи ихлосмандлари ва Авеста тузувчиларини Аҳамоний
ҳукмдорларига нисбатан душманлик муносабатларини акс эттиради, балки
Авестанинг бошқа мамлакатда юзага келганлиги ва бу ҳодисанинг тарихан узоқ
эканлигидан далолат беради. Шу билан бирга, В.В.Струвенинг қуйидаги фикрига
қўшилиб бўлмайди: «Аҳамонийлар дини ва Зардушт дини битта умумий манбадан
келиб чиққан. Бундай манбани қадимги Арманистон ва Озарбайжондан излаш
керак, у ерларда эрамиздан аввалги VIII асрлардаёқ Ассирия подшоҳи Саргон II
ёзувлари гувоҳлик беришича, Бага Мазда илоҳи қадрланган» [2, 135].
Мазкур тахмин ҳеч қандай ёзма, археологик ва этнографик маълумотлар билан
тасдиқланмаган. Биринчидан, халқлар ва давлатлар диний тасаввурларининг
умумийлиги ҳамда айнанлиги ҳақида уларда мавжуд бўлган одатлар, маросимлар,
анъаналарни тасдиқловчи объектив манбаларга эга бўлмасдан туриб хулоса қилиб
бўлмайди. Иккинчидан, турли халқлардаги худи шунга ўхшаш баъзи удумлар ва
маросимларнинг мавжуд бўлиш қонуниятларини ҳам ҳисобга олиш зарур.
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Турли халқлар ва давлатлар эътиқодлари, удумлари ёки ахлоқий
нормаларидаги баъзи ўхшашликлар уларнинг диний онги ёки фалсафий
таълимотидаги айнанлик кўрсаткичи бўлолмайди. Маълум этник гуруҳ ёки
давлатнинг табиат, инсон ва жамиятга нисбатан у ёки бу диний, фалсафий ва
ахлоқий-эстетик муносабатлари моҳияти ҳақидаги тасаввурларни фақатгина энг
қадимги халқлар онги, билиш жараёнлари ва фаолиятларининг турли-туманлиги
ҳамда қарама-қаршилигини қамраб олган ҳолда кўриш мумкин. Зардуштийлик
динига бундай ёндашувдан келиб чиқиб, Б.Ғ.Ғофуров шундай ёзади: «Авеста
фақатгина қадимги эрон тили ва адабиёти, фалсафаси ва дини ёдгорлиги эмас,
балки Ўрта Осиёнинг энг қадимги тарихи бўйича жуда муҳим манбадир. Шуни
назарда тутиш жоизки, мазкур ёдгорлик бир хил эмас, балки турли ҳудудларда узоқ
вақт мобайнида яратилган кўп қатламлидир»[3, 137].
Авеста матнларини тадқиқ этишдаги қийинчиликлар шундаки, уларни
муддатлаштириш ва бўлимларга бўлиш учун аниқ маълумотлар йўқ.
Б.Ғ.Ғофуровнинг таъкидлашича: «Зардушт ўлимидан сўнг, юз йиллар мобайнида
қадимги даврнинг энг муҳим динларидан бири–зардуштийлик шаклланади»[3, 173].
Дарҳақиқат, тахмин қилиш мумкинки, зардуштийлик диний эътиқод сифатида
жуда қадим даврларда шаклланган. Агар юнонлар «зороастризм» терминини ўйлаб
топмаганларида, у бошқача номланиши мумкин ҳам эди. Балки Зардушт ҳам
дастлаб бошқача номланган бўлиши мумкин. У зардуштийлик эътиқодини қабул
қилиб, мазкур эътиқодни ягона тизимга келтиришда ўз даврининг ижтимоийтарихий шароитларига мос равишда ислоҳ қилган.
Б.Ғ.Ғофуров шундай фаразни илгари сурадики, унга кўра, Зардушт вафотидан
сўнг, зардуштийлик юз йиллар мобайнида ривожланишда давом этган.
Б.Ғ.Ғофуровнинг таъкидлашича, зардуштийлик вакиллари учун энг муқаддас
матнлар, авваламбор, Гаталар деб аталмиш матнлар эди,уларда шогирдлари
хотирасида сақланиб қолган дин асосчиси Зардуштнинг тарғиботлари баён этилган
эди[3, 174].
Гаталар узоқ асрлар мобайнида яратилган бўлиши мумкин. Унда бу ҳолатда
қандай қилиб дин асосчисининг ҳаёт муддатларини аниқлаш мумкин? Ким катта
зардуштийликка асос солган, Зардуштми ёки унгача юзага келган Гаталарми?!
Агар «Гаталар» ва «Яштлар» эрамиздан аввалги I минг йиллик ўрталарига
мансуб бўлса, Авеста матнлари баён қилиниш стилистикасига, диалектига кўра
Зардушт фаолияти давридан анча қадимги даврга хосдир; Видевдот ҳам стилистик
ва мазмун жиҳатидан турли-туман кўринишга эга; Авестанинг ҳозирги матни
бирламчи нусхасига нисбатан аҳамиятли даражада ўзгартирилган ва ҳ.к.–буларнинг
барчаси зардуштийликнинг Аҳомонийлар даврига нисбатан янада чуқурроқ
илдизларга эга эканлиги ҳақидаги фаразнинг ишончли эканлигидан дарак
бермайдими? Зардуштийлик ватани ва унинг ҳукм суриш даврини аниқлашда унинг
тарихий тақдиридаги диффузион ва дифференциациялашган жараёнларнинг
мураккаб эволюциясини ҳам эътиборга олиш зарур. Булар зардуштийлик диний
таълимотидаги анимистик онгнинг кўпгина қолдиқларининг сақланиб қолиши
билан тасдиқланади.
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Шундай қилиб, қайд этиш мумкинки, зардуштийлик–узоқ тарихий даврлар
маҳсули бўлиб, унда Ўрта Осиё ва Эрон халқлари ижтимоий-фалсафий ва диний
онги шаклланиши ҳамда ривожланишидаги мураккаб йўлни ифодаловчи турли
ғоялар ва эътиқодлар ўз аксини топган. Шунга қарамай, В.В.Струве, Е.Э.Бертельс,
И.Алиев, Б.Г.Гафуров, Э.А.Грантовский, Х.Нюберг, Г.Виденгрен, Р.Фрай,
Е.А.Дорошенко ва бошқа олимлар, Авестага баъзи вилоятлар ва ҳудудларнинг
киритилиши асосида зардуштийлик ватани Эроннинг шимоли-шарқида ёки Ўрта
Осиё ва Афғонистоннинг қўшни вилоятларида қўним топган, кейинчалик Эрон
ғарбига тарқалган эрон қабилалари яшаган туманлар, деб ҳисоблайдилар[4, 11-12].
Авестада Аҳамоний ҳукмдорлари билан боғлиқ исмлар, шунингдек Ғарбий
Эрон, Эрон, Юнонистон, Миср, Сирия, Мессопотамия, Кичик Осиё вилоятлари
номларининг йўқлиги Гаталар Авестанинг энг қадимги қисми сифатида эрамиздан
аввалги VI асрда юзага келган, ихлосмандлари томонидан авлоддан авлодга оғзаки
узатилган ва анча кейин Доро ҳукмронлиги даврида Авестанинг бошқа қисмлари
билан бир қаторда кўчирилган, деган тахминни илгари суриш имконини беради.
Ана шунга асосланган ҳолда И.М.Дьяконов Гаталар ё эрамиздан аввалги IX аср
охирлари, VII аср бошларида Шарқий Мидияда, ёки, эҳтимол, эрамиздан аввалги VI
асрда, эрамиздан аввалги 550 йилларда Ўрта Осиёда – Хоразм ерларида, Бақтрияда
юзага келган, деб тахмин қилади[5.390].
И.М.Дьяконов ўз нуқтаи назарини Авестада Аҳамонийлар давлатидаги
ҳодисалар ва унинг подшоҳлари акс эттирилмаганлиги билан изоҳлайди; унга
кирган эътиқод ва афсоналар Аҳамонийлар давридан анча олдин юзага келган.
«Эҳтимол, замонавий давр Авеста тузувчилари томонидан онгли равишда акс
эттирилмагандир»[5, 47-48].
Бу ерда биз учун И.М.Дьяконовнинг Авеста «тузувчилари»га оид фикрлари
муҳимдир.Муқаддас китобда тасдиқланишича, эътиқод Зардушт томонидан тарғиб
қилинади, шунинг учун деярли барча тадқиқотчилар уни Авестанинг муаллифи деб
ҳисоблайдилар. Бироқ И.М.Дьяконов Авестани тузувчилар бир нечта исми
номаълум муаллифлар ҳам бўлиши мумкин, деганда мутлақо ҳақ. У ҳолда Зардушт
мавжуд матн муаллифларидан бири, ёки уни тузувчи ёхуд зардуштийликни ўзига
хос қонунга айлантирган ислоҳотчи бўлиши мумкин.
Агар тарихий хроникада Александр Македонский томонидан Авестанинг катта
қисми йўқ қилинганлиги ҳақидаги маълумотларни ҳисобга олсак, у Александр
Македонский давридан 100-200 йил аввал ёки ундан сўнг ёзилган ёки тўпланган
бўлиши мумкин эмас. Шунинг учун И.М.Дьяконовнинг: «Эрамизгача IVасрдан сўнг
қандайдир олим шундай қадимий тил–Авестатили кабиўлик грамматик
флексия,унинг фонетик хусусиятларини қайтадан қурган бўлиши амри маҳол.
Фақатгина бу даврга келиб Авеста адабий тили анъаналари мавжудлиги ўрнатилган,
кейинчалик мазкур ўлик тилда Видевдотнинг биринчи ва шунга ўхшаш Авестанинг
нисбатан кейинги бўлимларини ёзиш мумкин эди. Шунинг учун жуда кўп
авестошунослар эътироф этган Авестанинг биринчи қисмлари эрамиздан аввалги
VI асрларда ёзилган деган қарашлар шубҳалидир»[5, 47-48].
Авеста бизгача қисмларга бўлиниб етиб келгани сабабли унинг яратилиш
вақтини аниқлаш жуда қийин. Айни пайтда, биз Авестанинг парфян даврида ёки
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Сосонийлар сулоласи бошланишида қайта ишланган қўлёзмаларига эгамиз.
Авестанинг дастлабки тили бу даврда ўлик ҳисобланган ва у оғзаки анъана тарзида
мавжудлигига қарамай, коҳинлар жуда кўп сўзларни тушунмаган бўлишлари
мумкин, шунинг учун кўп сўзларни ўзгартирган ёки мавжуд ёзма кўринишлар
асосида уларни нотўғри талқин этган бўлишлари эҳтимол.
Ҳар бир янги тарихий даврда Авестаянги ва янада янги қисмлар билан
тўлдирилган ҳолда кўчириб ёзилган. Мана шу ўзгартиришлар натижасида у
зардуштийлик тарафдорларининг ягона дунёқарашини акс эттирувчи мажмуага
айланди. Бироқ Авеста тилини таҳлил қилиш унинг юзага келиш вилояти
эҳтимолига доир саволга ҳали-ҳануз тўлиқ ва ягона жавобни бермаяпти.
«Қадимги ва ўрта Эрон тилларининг энг яхши замонавий билимдонларидан
бири В.Б.Хеннинг эътироф этишича, - деб ёзади И.М.Дьяконов,- Гатлар тили
«ғарбий эрон» ва «шарқий эрон» тиллари ўртасидаги оралиқ тил ҳисобланади,
унинг тахминича, АвестаАҳамонийлар давригача бўлган Қадимги Хоразм давлатига
бўйсунган вилоятларда, Теджен ва Мавруд водийларида яратилган. Шунингдек, у
кейинги хоразм тилини Авестатили билан яқин алоқада эканлигига ишора
қилади»[5.52].
Авеста ва унинг алоҳида қисмларининг яратилиш жойи ҳамда даврини
аниқлашдаги қийинчиликлар яна шундан иборатки, Авестада кейинчалик қайд
қилинган жуда кўп тушунчалар умумэронийдир.Бунга мурожаат қила туриб,
И.М.Дьяконов Авестанинг барча диний терминологияси, диний- фалсафий
тушунчаларнинг бутун доираси ҳам умумэроний эканлигини, улар скифларга ҳам,
хоразмийларга ҳам, сўғдиёналиклар, бақтрияликлар ҳамда форсларга ҳам
бирдекмаълумлигини эътироф этади. Бироқ улар эламитлар, хурритлар, Шимолий
Кавказ халқлари, яъни атрофида эрон бўлмаган Мидия Антропатенлар аҳолисига
мансуб этник элементлар учун мутлақо ёт.
И.М.Дьяконов тадқиқотларида эътиборга молик яна бир фикр бор. Аҳура
Маздава Анхра Майнью ўртасидаги курашга тўхталиб, у Аҳура Мазданинг
душманларига нисбатан нотўғри хулосага келади. Унинг талқинида одамлар учун
фойдали ва қадрли бўлган олов, сув, ер ва ҳавони яратган Аҳура Мазда ёмонлик
рамзи бўлган кўчманчилар ўзга ерликларни йўқ қилиш зарур деб ҳисоблайди. Бу
ёмонлар «умуман кўчманчилар, барча ўзга ерликлар «тўронликлар» (кейинги
зардуштийлик анъаналарида Ўрта Осиёда яшовчилар, айниқса туркий тили халқлар
деб талқин этилганлар), шунингдек, ер хўжалиги учун фойдасиз ва зарарли бўлган
ҳайвонлар ҳисобланган»[5, 55].
Зардуштийлик
ва
Авеста
шаклланишини
ўрганишга
бағишланган
тадқиқотларнинг кўрсатишича, мазкур ҳодисаларнинг аниқ илдизигача етиб
боришнинг деярли иложи йўқ, фақатгина қандайдир даражада тарихнинг қоронғи
бурчакларини ёритиши мумкин бўлган археологик материаллар, этномаданий
анъаналар ва урф-одатлар, лингвистик тадқиқотларга таянган ҳолда қадимги
халқлар ижтимоий-фалсафий онги ва маданияти ҳақида тасаввурларга эга бўлиш
мумкин.Зардуштийликнинг вужудга келиши инсон цивилизацияси ривожланиши
жараёнидаги узоқ вақтни эгаллайди, Авеста эса Марказий Осиё халқларининг
ҳаёти, турмуш тарзи ва эътиқодлари ҳақидаги кўп қиррали ахборотни беради, деган
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фикр шу билан исботланадики, Авестанинг турли қисмларида диний онг
шаклланиши ва ривожланишининг турли даврлари, шунингдек, ижтимоий
тузилманинг турли ижтимоий-тарихийпойдевориакс этан.
Авеста матнини чуқур ўрганган В.Лившиц қуйидагича ёзади: «Авестада
жамият фақатгина бронза эмас, балки темирдан ясалган меҳнат ва уруш қуроллари
ҳақида ҳам тасаввурга эга бўлмаган»[6, 74].Бироқ кейинчалик кодлаштирилган
Кичик Авестада жамият учта ижтимоий гуруҳларга бўлинади: коҳинлар,
жангчилар, ер ҳайдовчилар. Бошқа бир томондан, Авестада шаҳарларнинг
мавжудлиги, пуллар ҳақида маълумотлар йўқ. Фақатгина «Видевдат»да турли
ҳунарлар ёдга олинган жойлар бор. Буларнинг ҳаммаси шундан дарак берадики,
зардуштийлик турли даврларда, турли ижтимоий шароитларда, турли коҳинлар
томонидан тузилганлигини ва кодлаштирилган Авеста билан аралаштириб
юбормаслик керак.
Авестанинг 2700 йиллигига бағишланган Халқаро конференцияда В.Лившиц
Авестанинг бизгача етиб келган матнлари масаласи мунозарали эканлигини
таъкидлаб, учта ёндашувга таянишни таклиф этди:а) Авеста матнларининг
лингвистик таҳлили, авваламбор, уларни Ведалар анъаналари билан солиштириш;
б) Авестада келтирилган реал географик маълумотларни қўллаш; в) Кичик Авеста
матнлари бўйича қайта ишланган ижтимоий муносабатлар ва жамият
иқтисодиётини ифодаловчи маълумотларни эрамиздан аввалги II асрдан то I минг
йиллик ўрталаригача бўлган даврдаги Марказий Осиё ва Шарқий Эрон бўйича
археологик материаллар билан таққослаш («Гата»ларда бундай маълумотлар йўқ)[6,
71].
Зардуштийлик ва Авеста ватани ҳақида бир-бирига қарама-қарши бўлган
турли фикрлар мавжудлигига қарамай, қуйидаги ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда
тўғри хулосага келиш мумкин: Авеста дарҳол тузилмаган ва у бирор бир кишининг
қаламига мансуб эмас. У бир неча юз йилликлар мобайнида яратилган; Авестада
турли даврларда яратилган фақат диний эмас, балки халқ афсоналари, оддий одат
тусини олган аҳлоқий нормалар, қўшиқлар ва афсонавий образлар тўпланган. Фақат
мана шундай методологик ёндашув қадимги муқаддас қўлёзма – Авеставарақларида
қайд этилган кўпгина ижтимоий-фалсафий ва ахлоқий-эстетик масалаларни
ёритиш имконини беради. Бундай нуқтаи назарга асосланган ҳолда Авестанинг
турли қисмли қатламларининг келиб чиқиши, мазмуни ва хусусиятларини янада
батафсилроқ ҳамда илмий жиҳатдан кузатиш мумкин. Фақатгина шундай
пирамидал ҳамда мажмуавий тадқиқот усули билан баён этилган қайдларни
тарихий ҳақиқат ҳамда инсон цивилизацияси ривожланишининг бориши билан
аниқлаб ва англаган ҳолда Авестанинг тагига етиш, яъни бу ажойиб ҳодисанинг
манбаларини топиш ва асосий пойдеворини шарҳлаш мумкин.
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